ORDE VAN DIENST

**voor de viering van PINKSTEREN**

**de 50e dag PASEN**

**op 9 juni 2014**

liturgische kleur: rood

thema:

*‘de Geest krijgen….’*

*met aandacht voor altaarstuk ‘de wetten van het hart’*

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Theo Visser

muzikale medewerking verleent

de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

# Orgelspel voor de dienst:

# Fantasia ‘Komm heiliger Geist' BWV 651 - J.S. Bach

Enkele minuten voor aanvang van de dienst

komen de dienstdoende predikant en kerkenraadsleden binnen

en worden de kaarsen ontstoken

daarna volgt **meditatief orgelspel**

als muzikale omlijsting van persoonlijk gebed en toewijding

*u wordt verzocht hierbij in stilte uw plaatsen te zoeken*

**Begroeting** door ouderling Cent van Vliet

# VOORBEREIDING

*geheel staande (voor zover mogelijk)*

**Samenzang:** Lied 680 (vs. 1: cantorij, vs. 2-5: allen)

**Woord ter voorbereiding**

Met de vrolijke wiekslag van de duif nadert de Geest van God. Om neer te strijken waar Die wordt verwacht, in stilte.

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hoop is op God, die hemel en aarde maakt. Die ons eeuwig trouw is en deze wereld nooit laat vallen.

Genade en vrede met u, ontvang een vonkenregen van liefde, van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen

# VEROOTMOEDIGING

**Inleiding**

Pinksteren is de poort van God, de lokkende opening naar een nieuwe tijd. Je kunt daar zo vaak als je wilt doorheen gaan. Vandaag doen we dat met z’n allen.

Omdat het er de tijd voor is. Het is Pinksteren, pentecostè, de 50e dag na Pasen. Op Pasen gaat de poort open en Christus gaat er als eerste door. Nu, zeven maal zeven dagen na Pasen, gaat de poort op z’n wijdst open, om *alle* mensen die willen de nieuwe sfeer van God binnen te laten gaan.

Wij gaan nu biddend richting poort… Misschien aarzelend, afwachtend, misschien verlangend, vol verwachting, hoe dan ook, in ons gebed gaan we samen het domein van God binnen…

**Kyriegebed**

*elke bede begint met stilte voor persoonlijk gebed*

*en wordt afgesloten met het drie maal gezongen ‘Kyrie eleison’*

*door de cantorij*

**Stilte**

Mijn God, het is best eng eigenlijk, die nieuwe wind die waait, die sfeer van de Geest die neerdaalt. Het oude is meer vertrouwd. Dat is lang niet altijd prettig, maar we weten hoe het gaat. Als we door uw poort gluren zien we mensen in vuur en vlam. Dat is mooi, ik wil dat wel, maar me er voor open te stellen? God help mij en allen over de drempel…

**Cantorij:** Kyrie eleison

**Stilte**

Mijn God, als we door uw poort gaan is eigenlijk alles hetzelfde. Dezelfde mensen en omstandigheden. Toch is er *iets* anders. Verborgen in harten van mensen, zichtbaar in de twinkeling van hun ogen. Concreet in onverwachte woorden en gebeurtenissen. Er waait een andere wind, die van Uw Geest, je hoort Uw ademhalen, het bonzen van Uw hart.

**Cantorij:** Kyrie eleison

**Stilte**

Mijn God, droom ik dit, of ben ik dronken? Het is érg mooi!

Toch voel ik nog de zuigkracht van het oude, die me haast weer terugtrekt naar vóór de poort. Daarom roep ik voor mezelf en voor allen om Uw Geest, vervul ons zó dat we niet meer terug kunnen. Christus, Verrezene, reik ons Uw hand. God, dan gaan we met een ode aan U Uw poort door!

**Cantorij:** Kyrie eleison

**Bemoediging** (naar: Jeremia 31: 31-33 en Joël 3: 1-5a)

“Ik ga met mijn volk een nieuw verbond sluiten, spreekt de HEER: Ik ga mijn wet in hun hart schrijven”. Weet: “Ik stort mijn Geest uit op alle mensen”. Halleluja, amen!

**Cantorij: ‘**Jubilate Deo’  
 Sir Charles Villiers Stanford (1852-1924)  
O be joyful in the Lord, all ye lands:  
Serve the Lord with gladness, and come

before his presence with a song.  
Be ye sure that the Lord he is God:

it is he that has made us, and not we ourselves;  
We are his people, and the sheep of his pasture.  
O go your way into his gates with thanksgiving,  
And into his courts with praise.  
Be thankful unto him, and speak good of his Name.  
For the Lord is gracious, his mercy is everlasting,  
And his truth endureth from generation to generation.  
  
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost.  
As it was in the beginning, is now, and ever shall be:  
World without end.  
Amen.  
 **DIENST van het WOORD**

**Gebed**

**Gesprek met de kinderen**

met aandacht voor het altaarstuk *De Wetten van het Hart*

Pinksteren is de poort naar een nieuwe wereld.

Pasen gaat Jezus er door. Nu wij allemaal.

Hoe? Door net als hij te doen. Te praten als God, te denken als God: allemaal goede dingen voor de mensen. Soms ook boos als het verkeerd gaat. Troosten bij verdriet. Aanmoedigen etc. Op de goede weg houden….

Wie de Hooglandse Kerk binnenkomt, ziet als eerste het beeld De Wetten van het Hart, dat letterlijk en figuurlijk als een poort: je mag er doorheen lopen.

Het is gemaakt in 2009 en opgedragen aan de gedachte, dat wie zijn hart open stelt, daar de wetten van goed en kwaad kan vinden.

Wat we zien, is een dubbele poort: één oud, en een nieuw. De nieuwe poort is gemaakt door de Egyptische kunstschilder Shawky Ezzat, die op de randen van zijn poort in de drie talen van drie monotheïstische godsdiensten - Arabisch, Hebreeuws en Latijn - teksten over beoordelingsvermogen, wijsheid en de behoefte aan zingeving heeft opgenomen.

De oude poort die daar achter ligt, bestaat uit een antieke Pakistaanse poort van cederhout. In de deuren van die poort rusten twee profeten: de een liefdevol, de ander vertoornd. Wie deze dubbele poort passeert, moet zich rekenschap geven van de wetten van goed en kwaad.

Drieluik met dat verschil dat je zelf, als wandelend door het midden van het beeld, het middenluik vertegenwoordigt.

**Toelichting** bij de liturgische verbeelding

7 gaven van de Geest: 1 wijsheid 2 verstand 3 raad 4 sterkte

5 wetenschap 6 godsvrucht 7 vreze des Heren

Inleiding bij de lezingen

Het gaat vandaag over ‘de Geest krijgen’. Ik bedoel: de geest van God die Hij kennelijk wil delen met mensen.

In eerste lezing twee fragmenten. Eerst stort God zich vol op de aarde. Dat is nogal heftig. Later is het subtieler: dan schrijft de goddelijke Geest woorden in de harten.

In de Pinksterlezing spat het er van af: iedereen die maar wil krijgt de Geest! Ons thema is: ‘de Geest krijgen’.

**Schriftlezing:** Exodus 19:16-20 en Jeremia 31: 31-34

door Madelief Roel

**Samenzang:** Lied 673: 1 (cantorij)+2+3(cantorij)+4

**Schriftlezing (staande):** Handelingen 2: 1-20

**Samenzang:** Gezang 248 (liedboek der kerken): 1(cantorij)+2+3(cantorij)+4+5(cantorij)+6+7

V E R K O N D I G I N G

Het is niet zo moeilijk. Als je de geest *geeft*, ben je er niet meer. Als je de geest *krijgt*, ben je er méér dan ooit!

Als je de geest krijgt leef je op. Een soort Paaservaring.

Je recht je rug, vanzelf. Je zit lekker in je vel. Je voelt je innerlijk blij. Je gezicht straalt. Zo’n WAUW-ervaring.

Je wordt boven jezelf uitgetild, als door onzichtbare hand, gedragen door vleugels van de hoop, gedreven door het vuur van de liefde.

Er worden onvermoede krachten in je aangeboord. Je voelt energie door je heen stromen. Je staat op, uit je luiheid, uit je onmacht. Je weerstaat de macht der gewoonte. Je blijft niet hangen in het bestaande als dat niet goed is voor jou of anderen. Je blijft niet voor de poort van de toekomst vrijblijvend lummelen over hoe het zou kunnen zijn.

Al zie je die poort niet letterlijk, je gaat dóór die poort.

Ooit, eens, vaak. Alleen, of mee genomen door een ander, misschien zelf met iemand hand in hand. De frisse lucht in van Gods adem, zijn levensgeest die Hij met ons delen wil.

Dan kom je terecht in die ‘Pinksterzaal’ die overal zijn kan. Daar hangt iets in de lucht. Iets vurigs, dynamisch. Tussen de mensen van het eerste uur, even terug in jouw ‘eerste uur’. Net iets ontdekt, of ontvangen, van de Geest: in alle rust een diepe gloed, innerlijk in vuur en vlam.

Het is als een brandend vuur in hen. Een uitslaande brand boven hun hoofden, een regen van liefdesvonken van God. Onvermoede krachten aangeboord, één en al energie. Je voelt je een ander mens, God mag weten waardoor. Je bent dezelfde, maar toch is het anders. God weet het. Hij ziet het ingelukkig aan. Trots op ‘zijn mensen’.

In een ondeelbaar moment heeft Hij die grootse vuurzee van de Sinaï in een vonkengloed uiteengejaagd en verdeeld

over allen. Hun harten branden, van de wet die Hij ongemerkt in hun binnenste heeft geschreven met onuitwisbaar schrift, zijn wet van het leven, van vertrouwen, hoop, liefde.

Ze worden er door vervuld, zijn er helemaal vol van.

Langzaamaan, na 7x7 dagen. Het moet *rijpen*. Dit gaat niet van het ene op het andere moment, maar het zwelt aan. Het groeit, onweerstaanbaar als de vrucht in de moederschoot.

Het *gebeurt*, bij allen die er voor open staan, op jouw 50e dag. Je voelt troost, geborgenheid, oer-vertrouwen, inspiratie. Je krijgt die 7 gaven van de geest. ‘Godsvrucht’ als rijping tot wie God je maakt. ‘Vreze des Heren’ als je geraakt weten. Verstand, waardoor je dingen gaat inzien, verbanden doorzichtig worden. Wijsheid, waardoor je zomaar gaat zien waar iets of iemand je wilde brengen. Je ziet het perspectief van de Bijbelverhalen vol godservaring: je herkent dat bij jezelf en anderen.

Niemand hoeft je iets te vertellen, want je ‘weet’: God schrijft het in je hart! Niet dat je je mond kunt houden.

Je gaat er op een goed moment, als de tijd rijp is, wél over praten, je raakt er niet eens over uit gepraat. Niets verbindt mensen méér dan deze gezamenlijke ‘geraaktheid’, dat herkennen bij elkaar van goede Geest. Dat maakt ons als individuen tot gemeenschap, ook als we niet zo heel vaak bij elkaar zijn. In bekenden en onbekenden: die zelfde Geest!

De ontdekking van Pinksteren is dat je elkaar ‘verstaat’, al spreek je andere talen. Dat is de werkelijkheid van door de poort, dat je andere talen te spreken krijgt, je ontvangt het vermogen om dat te doen, dat is een vrucht van de Geest.

Dat levert op dat je niet alleen je eigen woorden en beelden uitvent, laat staan oplegt, maar dat je die van de ander weet te treffen, met een reactie WAUW! Taal en beeldtaal die je niet leerde wordt je wél vertrouwd. Dát is het ‘taalwonder’.

Dat schept een heel andere sfeer, daarin waait een andere geest. Dat respectvol zoeken naar woorden waar de ander iets mee heeft verbindt. Over je eigen, over alle grenzen heen. Dit is ‘communicatie’ en: ‘alles is communicatie’ weten we. Dát is de sfeer die je treft zo vlak nadat je de poort bent door gegaan. Diepe verbondenheid. Een onverwoestbaar vertrouwen: al gebruiken we niet dezelfde woorden, we zeggen wel hetzelfde. De spraakverwarring is niet opgeheven, er zijn nog altijd veel talen, er iets wat er bovenuit gaat. Noem het de taal van het hart.

Eén van onze gemeenteleden smste me vanmorgen de toepasselijke spreuk: Als een donderslag bij heldere hemel daalt een vuur in ons en leert ons spreken vanuit het hart’.

Dat is wat een groepje Japanse toeristen ook onderging, die tijdens een dienst binnen liepen. Open lachend zeiden ze, na de dienst in het engels: “we verstaan geen Nederlands maar voelden wat er werd gezegd en gezongen”.

Er is ook een andere kant van Pinksteren, vaak verzwegen maar wezenlijk. Er zijn ook mensen die wél Nederlands spreken maar *niet* voelen wat er wordt gezegd en gezongen. En die mensen zijn wij misschien allemaal wel eens. Mensen die in onze nuchtere zakelijke wereld moeite hebben met de taal van het hart. Met wat de beroemde wis- en natuurkundige én theoloog Blaise Pascal in de 17 eeuw vatte in de uitspraak:

*“Het hart heeft z’n redenen die de rede niet kent”.*

Pinksteren is voor nuchtere mensen, en dat zijn we allemaal wel een beetje, wat erg enthousiast, haast onwerkelijk. Niet die nuchter Nederlandse sfeer van ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’. Ook zoiets: van ‘zou het wel waar zijn, dat kan toch niet?’ Of: die zijn gek!

Dat heb je ook in het verhaal van Pinksteren. Die staan cynisch aan de kant, kritisch, vernietigend haast: ‘wat een gedoe, wat gebral, ze zijn dronken!’ Lees daar niet overheen!

Dat komt wél binnen.

De blijde mensen in raken buiten beeld. Alsof de tongentaal verstomt. Hun vreugde wordt verknald, hun PinksterFEEST verziekt. Petrus moet zich gaan verdedigen…!

Daar kunnen we wel over meepraten. Het hoogste wat je meemaakt niet begrepen. Je vuur gedoofd. Je enthousiasme stukgelopen op cynisch schouderophalen. Ter verantwoording geroepen, soms met het ondertoontje: ‘die is gek…!’

Dat niet alleen door zogenoemde ‘buitenstaanders’ maar door je eigen mensen. Het zijn niet de vreemdelingen in Jeruzalem die zo reageren. Het zijn kenners, de schriftgeleerden, je alles kunnen vertellen over de geest, maar hier toch terugdeinzen, zich niet open durven stellen.

En niet alleen zij. Je hoort in de preek van Petrus polemiek. Hij verzet zich tegen stemmen, die wij niet horen, maar die kennelijk gehoord zijn en niet onweersproken mogen blijven, vanuit de traditie, vanuit de Geest.

Het wordt akelig concreet als hij Joël citeert en dat volgens de regel ‘wie de schoen past…’ in zijn verdedigingsrede citeert. De één is te jong, de ander te oud, zeggen ze.

De één is te machtig en de ander te onbeduidend. Door onderling gekrakeel en machtsstrijd dreigt het Pinkstervuur geblust te worden.

Het best kan ik dit begrijpen vanuit jaloezie. Het lijkt wel of niets zoveel jaloezie wekt als en-thou-siasme, letterlijk: ‘in God zijn’. Die energie, geestkracht, vreugde, die innerlijke rust!

Dat kalme zelfbewustzijn dat niet eist maar geeft. Moordend kan de jaloezie zijn om die opmerkelijke onkwetsbaarheid van wie zich geborgen weten in God. De kracht, meer van Boven dan van Beneden.

Het maakt de Kaïn in mensen los, die dat ‘draadje met Boven’ van Abel niet kan aanzien. Ze proberen het af te pakken, wat niet kan en niet hoeft, omdat er voldoende is voor iedereen. En als dat maar niet lukken wil proberen ze het vuurtje te doven in de sfeer van ‘wij niet, dan zij ook niet’. Dat is moord, op de Geest van Pinksteren, op de christusgeest in mensen. Golgotha is dichtbij, te allen tijd!

Maar…. het is Pasen geworden. En op Pinksteren waait de wind uit een andere hoek. De frisse wind van de vroegte in de graftuin waait de wereld door. Het leven is tóch sterker dan de dood. Doden kunnen ze Hem niet. Het vuur van God is onuitblusbaar. Daar zou je wel eens aan kunnen twijfelen. Daarom is dit feest zo belangrijk. Dat je weer even opademt bij de bron, oplaait als een vuur. Weet dat het niet ‘over’ waait en ook niet overgaat al kan de eerste liefde verkoelen.

Tegen alle verdrukking in, met alle tegenwind van de tijd hebben we de wind mee van de Eeuwige, de bezieling van de Opgestane, Jezus Christus, onze Heer.

Hij heeft de Geest gegeven zodat wij die konden krijgen: Ik geef de Geest … aan jou!

**Samenzang**: Lied 678: 1+4+5+6+9

**DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

# Toespraak bij 20 jaar LBG door Cent van Vliet

20 jaar LBG

Twintig jaar LBG, een lustrumjaar. Twintig jaar geleden, kerken werden gesloten, maar sluiten werd toen een nieuwe start. Met elkaar en met een nieuw elan. Met reden op Pinksteren. Geïnspireerd door de Heilige zelf. Met elkaar Toeven bij de Bron. Putten uit de rijkdom van het Evangelie. Wel dicht bij de mensen en zonder dogma's. Gelooft u ook niet dat God in en door mensen werkt? Er wordt veel meer geopenbaard dan we denken als we stil worden en luisteren. Er werd een nieuw begin gemaakt.

Dit jaar is tot forse ingrepen besloten. Van zes naar 4 predikantsplaatsen. De verdeling van de predikantsplaatsen is bepaald aan de hand van een matrix met vijf factoren die elk even zwaar wegen. Dat zijn: Het gecorrigeerde ledenbestand, het aantal kerkgangers, bijdragen aan collecten en Kerkbalans, aantal gevers en een combinatie van doop, huwelijk, belijdenis en begrafenissen. Voor onze wijkgemeente komen we uit op 1,1. Dat betekent dat we tot eind 2017 een extra kracht voor 0,1 kunnen inzetten. Wij denken daarbij aan een verdieping van en op onze geloofsgemeenschap in de vorm Citykerk. Deze plaats, de verhalen en rituelen. Er passeren hier veel mensen. We hebben voor ogen om "passanten" te inspireren "participanten" te worden.

Elk jaar wordt de matrix ingevuld. Elk jaar verzamelen de gegevens over de vijf factoren. Daarom is het van belang dat u ingeschreven staat in de Leidse Binnenstadsgemeente. Anders telt u vier keer niet mee: als lid, als kerkganger, als gever en met uw gift. Wij hebben hierover de laatste tijd veel vragen gehad. Op de liturgie staat dat u contact kan leggen met de scriba. De organisatie vraagt niet meer aandacht dan nodig, maar als we alles verslonzen, houden we straks 0,0 predikant over! Ik weet dat jullie dat niet laten gebeuren. Dus even scherp zijn.

De Protestantse Gemeente Leiden heeft een Vitaliteitsfonds ingesteld. Dit jaar is € 75.000 beschikbaar. We zullen deze zomer samen met de Marewijk en de Leidse Studenten Ekklesia voorstellen doen die daar een beroep op doen.

Waar gaat het als geloofsgemeenschap primair om? Om het vieren van de hoogtepunten van ons leven. Om het gesprek over de zin van het leven. Over de opvoeding van onze kinderen. Om een plek van rust te vinden in alle hectiek. Rust in ons leven, rust in ons hart. Om ruimte te maken om de Geest te krijgen. Dan staat ons leven in vuur en vlam. Dat maakt warm. Dan is het Pinksteren. We staan vandaag even stil bij het begin, vooral om verder te gaan. Met elkaar, met inzet en betrokkenheid, ook van jullie. Dan geven we die warmte aan elkaar door. Daarvoor danken we onze Schepper, ons kompas in ons leven.

# Gebedsintenties

**Cantorij: ‘**Jesu,the very thought of thee’  
 Sir Edward Bairstow  
Jesu, the very thought of Thee  
With sweetness fills my breast;  
But sweeter far Thy face to see,  
And in Thy presence rest.

**Gebeden** afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

**Rondgang voor de collecte, bestemd voor;**

*1e rondgang:* diaconie

*2e rondgang:* kerk

*bij de uitgang: predikantsplaatsen en kerkelijke werkers*

# *Tijdens het collecteren* graag uw aandacht voor:

met symbolische ondertekening van het Charter for Compassion

**Samenzang:** Lied 687: 1+2(cantorij)+3

**Slotspreuk**

‘Ik wil het geweld in je hart verzoenen

Ik wil de schoonheid achter je masker herkennen

Ik wil de demonen uit je verleden verdrijven

Ik wil de verborgen wensen in je hart vervullen’

*rockband Muse (2009)*

*gelezen in de Doornse Catechismus*

**Zending en zegen**

*Na afloop van de dienst kunt u de mensen*

*die belijdenis deden begroeten en feliciteren*

*(wilt u daarbij de rij niet ophouden?)*

*Verder bent u van harte welkom*

*in de Tuinzaal voor ontmoeting onder genot*

*van een kopje koffie of limonade­.*

**Mededelingen uit de wijkgemeente:**

Op dit Pinksterfeest viert de LBG haar 4e lustrum.

*Hier vooraan in de kerk staan uw meegebrachte bloemen,*

*als feestgroet aan allen tijdens deze viering;*

*na afloop verzoeken we u om de bloemen weer mee te nemen*

*en aan iemand te geven als pinkstergroet.*

We krijgen veel vragen van mensen of zij bij onze wijkgemeente staan ingeschreven. Onze scriba kan dit voor u nagaan als u hem mailt op scribalbg@gmail.com.

Activiteit van het Cluster Binnenstad: op vrijdag 20 juni

in de Marekerk : het optreden van de Vocalgroep Choral

over Chagall, de schilder en de liefde. Aanvang 20:00 uur.

Activiteiten rond de moderne altaarstukken

* woensdag 11 juni in Sijthoff (Doezastraat 1b)

20.00 Lezing over de Russische dichter Anna Achmatova

door Han van Ouwerkerk

* zaterdag 14 juni: straatmaaltijd tussen 12.00-14.30

Kinderrechtenhuis, Hooglandsekerkgracht 17d.

* De liturgie met tekst van de preek en gebeden

kunt u teruglezen via onze site

* Ook kunt u de diensten van de LBG later

of tegelijkertijd beluisteren via de link op onze site:

[*www.leidsebinnenstadsgemeente.nl*](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)